University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

2021

Menaxhimi i Planit Dinamik per Objektin B+P+5
Sami Vataj
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Engineering Commons

Recommended Citation
Vataj, Sami, "Menaxhimi i Planit Dinamik per Objektin B+P+5" (2021). Theses and Dissertations. 2781.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/2781

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Kolegji UBT
Fakulteti për Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë)

Menaxhimi i Planit Dinamik per Objektin B+P+5
Shkalla Bachelor

Sami Vataj

Muaji i dorëzimit / Viti i dorëzimit
Vendi

I

Kolegji UBT
Fakulteti për Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë)

Punim Diplome
Viti akademik xxxx-xxxx (Viti i regjistrimit)

Sami Vataj
MENAXHIMI I PLANIT DINAMIK PER OBJEKTIN B+P+5
Mentori:Prof.Dr. Muhamet Ahmeti

Muaji i dorëzimit / Viti i dorëzimit

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

I

DEKLARATË E AUTORSISË

Nën përgjegjësinë time unë Sami Vataj deklaroj se ky punim me titull " MENAXHIMI I

PLANIT DINAMIK PER OBJEKTIN B+P+5” është shkruar prej meje. Punimi nuk
përmban material të shkruar nga ndonjë person tjetër përveç rasteve të cituara dhe referuara.

Sami Vataj/ Prishtinë, _______________
1

ABSTRAKTI

Menaxhimi i planit dinamik të projektit nënkupton procesin e udhëheqjes dhe planifikimit te
aktiviteteve ndërtimore qe nevojiten për ta përfunduar një projekt ndërtimor.
Disiplina e ndërtimtarisë është profesion specifik sa i përket anës ekonomike dhe menaxheriale.
Ndërtimtaria ka për synim ngritjen dhe rikonstruktimin e objekteve ndërtimore. Si veprimtari, ajo
realizon produktin e caktuar, objektin ndërtimor-arkitektonik. Ndërtimtaria veqohet për shkak të
aktiviteteve të shumta që nevojiten për arritjen e një rezultati brenda një afati kohor. Secili aktivitet
si proces teknologjik ka kohëzgjatjen e tij.
Varësisht nga natyra e projektit kemi aktivitete që kryhen në vartësi nga aktivitetet tjera paraprake
dhe

aktivitete

të

pavarura,

që

kryhen

në

të

njëjtën

kohë

me

aktivitet

tjera.

Organizmi i planit dinamik për projektet e qe i përkasin disiplinës se ndërtimit kërkon një grup
punues të aftë që të mund ti përcaktojë nevojat dhe ti identifikoj problemet e organizatës apo
njësisë punuese.
Planifikimi dhe strukturimi i aktiviteteve punuese në varësi të kohës quhet plan dinamik i punës.
Paraqitja e aktiviteteve dhe kohëzgjatjes së tyre bëhet me metoda të ndryshme, por është e
rëndësishme që paraqitja të jetë e thjeshtë dhe lehtë e kuptueshme.
Ky punim ka për qëllim studimin e metodave paraprake dhe arritjen në përfundime rreth përdorimit
të tyre në projekte ndërtimore. Gjithashtu ky punim shqyrton cilësisë dhe efektivitetit e proceseve
të menaxhimit, monitorimit dhe kontrollit të projekteve inxhinierike, duke paraqitur modele dhe
forma të ndryshme për llogaritjen e performancës së tyre.
Pas shqyrtimit të metodave për organizim të planeve dinamike, ky punim bën përpilimin e planit
dinamik

përmes

diagramit

te

gantit

duke

u

bazuar

ne

paramasën

e

objektit.

Fjalet kyçe: Plani dinamik i punimeve, Menaxhimi, Organizimi, Inxhinieria ndertimore, Diagrami
i Ganttit
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ABSTRACT
Dynamic project plan management means the process and leadership and planning of the
construction activity you need to complete a construction project.
Construction discipline is a specific profession in terms of an economic and managerial economy.
The construction aims to set up and reconstruct the construction of facilities. As an activity, it
realizes the right product, the construction-architectural object. Construction stands out due to the
proper activity needed to achieve a result within a time frame. Each activity of the technological
process has its duration.
Depending on the nature of the project we have activities that are carried out in other preliminary
activities and independent activities that are carried out in your time with other activities.
Organizing a dynamic plan for the project that defines the construction discipline requires a
working group that can be done if required to identify the problem and organize the punishment
unit.
Planning and structuring work activity depending on time is called dynamic work plan. The
presentation of activities and their duration is done with different methods, but it is what is
presented for a simple and easy to understand.
This paper is for the study of the preliminary method and the conclusion of the use of tires in the
construction project. How this review will examine itself and the effectiveness of the management
process, monitoring and control of engineering projects, presenting different model and form for
calculating their performance.
After reviewing the methods for organizing dynamic plans, this paper compiles the dynamic plan
through the Gantt diagram being done in the pre-measurement of the object.

Keywords: Dynamic work plan, Management, Organization, Construction engineering, Gantt
diagram
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1. HYRJE

Menaxhimi i planit dinamik të projektit nënkupton procesin e udhëheqjes dhe planifikimit te
aktiviteteve

ndërtimore

qe

nevojiten

për

ta

përfunduar

një

projekt

ndërtimor.

Konceptin e parë të “Project Manager” e ka paraqitur Vitruvio me veprën e tij në formë
dorëshkrimi të quajtur “De Architectura” të shkruar rreth viteve 30 mbas lindjes së Krishtit. Ai
mendonte se veprat inxhinierike para se të ndërtoheshin duhet të ishin të mbështetura në bazat
ligjore të kohës, të zgjidhej me kujdes vendi i ndërtimit dhe t’i jepej një rëndësi të veçantë
menaxhimit të kostos. Ai theksonte rëndësinë e figurës së “Project Manager” i cili kishte
përgjegjësinë kryesore për eficencën e realizimit të punimeve dhe duhet të kishte një ndërthurje të
kompetencave teknike, menaxheriale, ekonomike dhe juridike. Me kalimin e viteve evoluoi dhe
koncepti i personit përgjegjës për ndërtimin e veprave inxhinierike, ku nuk ishte më arkitekti figura
qendrore e ndërtimit të projektit por u fut koncepti inxhinierit, profesionistë të cilët kishin kryer
studime në shkencat matematikore. (Smith. 2004).
Organizmi i punës si shkencë paraqitet në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX. Disa
principe të kësaj shkence janë përdorë qysh në kohërat e lashta. Pothuajse secili shtet ka kontribuar
në një formë në pasurimin e kësaj lëmie andaj shkenca e organizimit të punës fillon me punimet e
para sistematike dhe hulumtuese të disa autorëve në lëmin e drejtimit të prodhimtarisë industriale
(Rodiqi. 2004). Këto punime fillestare kanë pasur bazë empirike,

pra kanë qenë të fituara prej

përvojës e jo prej analizave teorike. Më vonë në shekullin e XX shkenca e organizimit fiton edhe
bazën e saj teorike, por e cila shumë vështirë mund të përmblidhet në një tersi. Në fillet e studimit
të organizimit paraqitet një rrymë e cila më tepër i jep rëndësi organizimit formale më pak
marrëdhënieve nder njerëzore në organizatë. Kjo është e ashtuquajtur Perspektiva Klasike e
Menaxhimit. Më vonë zhvillohet një rrymë e re që hulumton marrëdhëniet nder njerëzorë dhe
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kushtet në të cilat punon punëtori. Rrymat e reja bashkëkohore i japin rëndësi të dy këtyre
pikëpamjeve dhe tentojnë kah integrimi dhe zgjidhja sistemore e problemit, duke përfshirë të gjitha
rrethanat ekzistuese. Perspektiva klasike e menaxhimit ka pasur një qasje racionale ndaj punës.
Kryesisht tendenca ka qenë, të përparohet produktiviteti me supozim se aktiviteti i organizatës
është rezultat i angazhimit të pjesëve të saj. Në një mënyrë, është tentuar që organizatat të bëhen
makina efikase.
Këtu, dallojmë tri drejtime themelore.
•

Menaxhimi shkencor, që fokusohet në të punësuarit. Përfaqësues të këtij drejtimi janë:

Taylor, Gantt, Emerson dhe Gilberth.
•

Principet Administrative, që përqendrohen në proceset e brendshme. Përfaqësohen nga

Fayoli, Follet dhe Berndard.
•

Organizatat burokratike, që përqendrohen në formalizmin e organizatës. Në këtë drejtim

jep kontribut Max Weber. (Rodiqi. 2004)
Kontributi i kësaj rryme ishte fillimi formal i studimit të menaxhimit. Gjithashtu, ajo ka
identifikuar shumë procese kyqe, funksione, dhe shkathtësi të menaxhimit, të cilat edhe sot
janë bazë për t’i kryer punët si duhet. Këta pionierë theksuan qasjen racionale shkencore për të
studiuar menaxhimin, qasje e cila nuk bën të neglizhohet kurrë. Mirëpo, këtu ka vend edhe për
kritika. Shkaku i interesit për racionalizim, nuk arrininin t’i vërenin ndikimet e rrethinës dhe
punëtorët trajtoheshin si mjete dhe të ndryshëm prej menaxherëve. Menaxhimi shkencor është një
prej drejtimeve më të popullarizuara, i cili edhe sot zhvillohet me tendencë që të “automatizojë’’
procesin e menaxhimit. (Oberlender. 2000). Kjo arrihet përmes zëvendësimit të dukurive
organizative me modele të ndryshme matematikore dhe jo matematikore, ashtu që këto dukuri të
studiohen në mënyrë pragmatike-shkencore. Në këtë drejtim, për realizimin e çdo pune përdoren
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metoda standarde të studimit si: studimi i kohës, studimi i lëvizjeve, studimi i punës, hulumtimet
operacion ale dhe së fundi inxhinieringu industrial. Kontributi i këtij drejtimi është permanent,
sepse sjellë një qasje racionale ndaj vendit të punës dhe proceseve të menaxhimit. Ai inicion
studimin e kujdesshëm të detyrave dhe të punës që demonstron rëndësinë e seleksionimit dhe të
trajnimit të personelit. Mund të kritikohet se nuk i jep rëndësi kontekstit shoqëror të punës dhe të
nevojave më të larta të punëtorëve, nuk vëren dallimet mes individëve dhe injoron dukuritë dhe
idetë e punëtorëve. Përfaqësuesi më i njohur i këtij drejtimi është Frederick W. Taylor (Oberlender.
2000)
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Historik i shkurtër
Edhe pse proceset efikase të menaxhimit të projektit janë përdorur vetëm në 150 vjetët e fundit,
menaxhimi i projektit ka qenë prezent që nga lindja e njerëzimit. Kjo vërtetohet nga të bëmat e
mahnitshme të inxhinierisë së ndërtimit në kohët e lashta për projektet komplekse që kanë
mbijetuar edhe sot. Secili “krijim” nga ana e njeriut pa marrë parasysh epokën ka rrjedhë si pasojë
e një organizimi, ku vlenë të veçohet periudha pas shekullit XX, periudhë kjo në të cilën njeriu ka
arritur të bëjë hapa gjigant në fushën e shkencës dhe rregullimit të mirëqenies së tij.
Shekulli XX fillon me krijimin e tabelës Gantt. Inxhinieri amerikanë Henry Gantt projektoi një
metodë grafike për planifikimin dhe kontrollin e një orari pune dhe regjistrimin e progresit të tij
pastaj në vitin 1911 Frederik Taylor botoi një libër, "Parimet e Menaxhimit Shkencor", i cili
bazohej në përvojën e tij në industrinë e çelikut. Qëllimi i librit ishte që t'i jepte punonjësve të
pakualifikuar mundësinë për të punuar në projekte të reja komplekse duke mësuar aftësi të
ndryshme në mënyrë të shpejtë përmes thjeshtësisë. Përveç kësaj, ai identifikoi sa punëtorë do të
punonin në mënyrë rutinore nën kapacitetin e tyre nëpërmjet shitjes për të arritur sigurinë e punës
në të ardhmen. Ai gjithashtu identifikoi nevojën për të krijuar sisteme pagash të bazuara në nxitje
dhe për të përfituar nga teknikat e kursimit të kohës. Shumë nga parimet në librin e Taylor gjejnë
zbatim në proceset e punës edhe në ditët e sotme. (Mubarak.. 2015).
Pas Luftës së Dytë Botërore, menaxherët e projekteve filluan të ndjekin dy mënyra matematikore
të kryerjes dhe menaxhimit të projekteve.
Teknika PERT (Metodë probabilitare),që analizon detyrat individuale duke caktuar një kohë
minimale për përfundimin.
Metoda e rrugës kritike, ose CPM, faktorët në aktivitetet e projektit, sa kohë do të ndërmarrin
aktivitetet për të përfunduar dhe marrëdhëniet midis aktiviteteve dhe pikave të tyre përfundimtare.
Sidoqoftë, CPM-ja shpejt u mbush me konfuzion.
Periudha prej vitit 1980-2010 me të drejtë quhet periudha e dixhitalizimit. Zhvillimi i kompjuterit
luajti një rol të madh në historinë e menaxhimit të projektit. Kompjuterët sollën lidhjen dhe
komunikimin perfekt mes fazave të menaxhimit.
Në vitin 1990 interneti u bë i disponueshëm gjerësisht nëpërmjet mjeteve dial-up. Disa subjekte të
menaxhimit të projektit krijuan sisteme për qëllime të menaxhimit të projektit.
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Me opsionet kompjuterike të kontrolluara dhe algoritme komplekse që u zhvilluan, menaxherët
filluan të përfundojnë më shumë punë në më pak kohë dhe me më pak gabime se kurrë më parë.
Zhvillimi i internetit rezultoi në krijimin e aplikacioneve për menaxhim të projekteve të bazuara
në web. Sot aplikacionet për menaxhimin e projekteve të bazuara në web mund të shihen në pajisjet
mobile, kompjuterët individualë dhe sistemet ERP në shkallë të gjerë.

2.2. Planet dinamike të punës
Në literaturën shqiptare me termin “Projekt” nënkuptohet një bashkësi vizatimesh dhe skicash të
cilat janë prodhuar si rezultat i imagjinatës, llogaritjeve të caktuara inxhinierike dhe matjeve në
terren, të bazuara në normat dhe kodet në fuqi, të cilët kanë si qëllim përfundimtar materializimin
e një produkti i cili mund të jetë një makineri, një ndërtesë ose një seri veprash ndërtimore
(Dervishi. 2015).
Planifikimi është njëri prej katër funksioneve themelore të menaxhimit. Planifikimi është
përcaktimi paraprak i hapave të punës në formë të dokumentuar. Këto dokumente quhen plane
dinamike. Planifikimi është pjesë e gjitha niveleve menaxhuese, prej atyre strategjike deri te ato
operuese (punët në punishte). (Rodiqi. 2004) Planet mund të kenë forma të ndryshme: verbale,
grafike, numerike, tabelare, ose edhe virtuale. Në përgjithësi, planet mund të jenë plane që
përcaktojnë kryerjen e punëve gjatë kohës (planet dinamike), apo plane që nuk varen nga afatet
kohore (plane statike), psh. Specifikimi i materialit është plan statik. Hartimi i planeve kërkon
eksperiencë, intuite dhe paramendim të një niveli të kënaqshëm.
Pjesa kryesore e një plani dinamik të punës është realizimi operativ i punës. Plani operativ
përcakton në mënyrë të qartë kush, kur, me çka dhe ku do t’i kryejë punët. Në plane do të
përcaktohen aktivitetet më të cilat do të ndërtohet objekti dhe resurset e nevojshme për t’i realizuar
aktivitetet. Planet kanë strukturën e lidhshmërisë së aktiviteteve ne varshmëri me kohën, dmth. te
planet dinamike, aktivitetet qëndrojnë në funksion të kohës, kurse koha varet nga fuqia punëtore
mekanizimi dhe materialet qe përdoren gjatë realizimit të punëve. Në realizimet e sakta të planeve
dinamike rol kyç luajnë resurset njerëzore dhe ato të makinerive. Puna profesionale (sipas
normativave ndërtimore) dhe përdorimi i makinerive të duhura rezulton në përmbushje të planit
dinamik të punimeve, çdo pengesë apo vonesë në aktivitetin punues ndikon në rritjen e kostos së
ndërtimit gjë që shkon në dëm të investitorit.
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Gjatë përpilimit të planeve dinamike duhet pasur parasysh:
1. Analizimi i detyrës projektuese dhe përcaktimi i strategjisë së projektit.
2. Analiza e kushteve të lokacionit.
3. Analizimi i teknologjisë dhe përcaktimi i metodave të punës.
4. Dimension imi dhe përvetësimi i mekanizmit.
5. Analiza e kostos së ndërtimit.
6. Definimi i sistemit të kontrollit të ndërtimit dhe cilësisë së punëve.
7. Projekti i punëve përgatitore dhe rregullimi i punishtes.
8. Elaborati i mbrojtjes në punë.
9. Elaborati i Mbrojtjes së mjedisit.

2.3. Menaxhimi i planeve dinamike (operative) të punës
Organizimi i projekteve nënkupton balancimin e shkathët të resurseve (ashtu që të realizohet
qëllimi i projektit në kohë të caktuar dhe pa tejkalim të shpenzimeve të lejuara) dhe përshtatjen
me ndryshimet në rrethinën ekzistuese reale. Faktorët më të rëndësishëm në menaxhimin e
projektit janë:
•

Afati kohor

•

Shpenzimet

•

Cilësia

Menaxhimi si një veprim mundëson planifikimin, organizimin dhe udhëheqjen e njerëzve dhe
resurseve për arritjen e synimit të dëshiruar me një rezultat të dëshiruar. Ky është në të vërtetë
një proces i ndërmarrë që të koordinojë veprimet e të tjerëve ne mënyrë që të arrijë rezultatet
e synuara duke përcaktuar, organizuar dhe renditur të gjitha punët, mjetet dhe metodologjitë
për arritjen e rezultateve të pritura nga projekti.
Një definicion i thjeshtë për menaxhimin e projekteve është: “menaxhimi i projektit është
vetëm një mjet, një listë e metodave dhe teknikave që na ndihmon të arrijmë qëllimet dhe
objektivat tona.”
Menaxhimi i projektit paraqet një përpilim të një plani dhe të procesit të organizuar për të
arritur zgjidhje (rezultate) apo përmirësime të cilat mund të maten dhe të vërehen. Procesi i
menaxhimit të projektit përfshin planifikimin, kontrollin (mbikëqyrjen) dhe udhëheqjen12

drejtimin.
Menaxhimi i projektit paraqet një mjet i cili i zbërthen detyrat dhe aktivitetet brenda një projekti
të caktuar me një plan që ndodh vetëm një herë, dhe që nuk përsëritet më me të njëjtat detaje.
Gjatë menaxhimit të projektit përfshihen grupe njerëzish dhe mund të përfshihen edhe palë
të tjera të interesit. (Rodiqi. 2004)
Karakteristikë e rëndësishme në Menaxhimin e projektit është se ka afate të caktuara të
kohëzgjatjes. Menaxhimi i projektit adreson çështje me rëndësi lidhur me zhvillimin e
tërësishëm të projektit.
Qysh prej dekadave të kaluara është shënuar një rritje e shpejtë në përdorimin e menaxhimit të
projektit, si një mjet me të cilin organizata mund të arrijë objektivat e saj. Menaxhimi i
projektit i ofron një organizate mundësinë që të përmirësojnë aftësinë për të planifikuar, zbatuar
dhe kontrolluar aktivitetet e saj si dhe mënyrat me të cilat ajo përdorë njerëzit dhe burimet e
saj. Pra, menaxhimi i projektit është shfaqur për shkak se zhvillimi i shoqërisë është bërë më
kompleks dhe më i larmishëm.
Për të definuar mirë nocionin menaxhim i projekteve, fillimisht do nisemi nga përkufizimi i
fjalës menaxhim. Sipas Henri Fayol, për të menaxhuar do të thotë për të parashikuar,
planifikuar, për të organizuar, komanduar, koordinuar dhe për të kontrolluar. Ndërsa sipas
Taylor-it menaxhmenti është art “i të diturit se çfarë dëshiron të bësh dhe pastaj ta shikosh
atë të kryer në mënyrën më të mirë dhe me të lirë. Pra fjala menaxhimi në vete përfshinë procesin
organizativ që përfshin planifikimin strategjik, vendosjen e objektivave, menaxhimin e
burimeve, vendosjen njerëzore dhe mjetet financiare të nevojshme për të arritur objektivat
dhe matjen e rezultateve.
Ndërsa “Menaxhimi i Projektit” përshkruhet si art dhe shkencë, që lidhet me konceptimin,
planifikimin, projektimin, zbatimin dhe kontrollin e punës, në të gjitha fazat e projektit, i ndarë
sipas ciklit të jetës së projektit, me qëllim të ofrimit të një produkti ose shërbimi. Përgjigje
me e saktë ose definimi me i thjeshtë i Menaxhimit të Projektit do të ishte vetëm kombinimi
i këtyre dy koncepteve ashtu që, “Projekti” përcakton kuadrin për objektivat e vendosura,
rezultatet e pritshme dhe burimet e nevojshme ndërsa “Menaxhimi” përmbledh arritjen e
objektivave, ndjekjen e ecurisë se punës gjatë fazave të ndryshme, organizon dhe bënë
ndarjen e detyrave. Pra menaxhimi i projektit është vetëm një mjet apo një listë metodash të
cilat na ndihmojnë në arritjen e qëllimeve dhe objektivave tona.
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Një definicion tjetër për menaxhimin e projekteve është se “menaxhimi i projektit është
aplikimi i njohurive, shkathtësive, mjetet, dhe teknikat për aktivitetet e projektit për të
përmbushur kërkesat e projektit” Me fjalë të tjera menaxhimi i projekteve investive, praqet
një kompleks aktivitetesh nëpërmjet të cilave bëhet konceptimi, planifikimi dhe realizimi i
qëllimeve të përcaktuara zhvillimore dhe me shumë të drejtë në shumë organizata të ndryshme
po shihet gjithnjë e më shumë si forma më e pëlqyeshme për të arritur realizimin e qëllimit të
këtyre organizatave. (Rodiqi. 2004)
Menaxhimi bashkëkohor i projekteve integron një sërë konceptesh të fuqishme të cilat
procesin e qeverisjes e shndërrojnë në një proces të zgjedhjes së suksesshme të problemeve qe
ndërlidhen me ciklin që formësohet gjatë konceptimit dhe realizimit të projektit. Këto probleme
janë të ndërlidhura me aspektet qe përcaktojnë efikasitetin e projektit, e kjo pastaj ndërlidhet
me efektet, shpenzimet, rrezikun, pasigurinë qe e përcjellin projektin. Në këtë aspekt rendësi të
madhe parësore ka identifikimi i problemeve potenciale që mund të rrezikojnë realizimin e
qëllimeve të projektit. Kështu, roli i menaxhmentit të projektit është që të minimizoj këtë
rrezik.
Menaxhimi i projekteve mundëson:
 Lehtësimin e veprimeve të cilat i bëjmë.
 Përparimin e mënyrës së punës.
 Përshpejtimin e arritjes së qëllimeve/rezultateve.
 Zvogëlimin e shpenzimeve të punës.
 Nxitjen e ndryshimit.
Menaxhimi i projekteve zakonisht është sfidues, inovativ, kreativ, stresues etj.
Në përgjithësi planet dinamike gjejnë zbatim gati tek të gjitha lëmit. Hartimi i tyre kërkon aftësi
menaxheriale dhe eksperiencë të mjaftueshme. Hartimit të planeve dinamike ju paraprinë një
analizë me të cilën caktohen parametrat dhe informatat e nevojshme për strukturimin e tij. Pa marrë
parasysh se çfarë metode përdorim, ekzistojnë disa elemente kyqe që kanë rol thelbësor në
strukturimin e planeve.
•

Përcaktimi i aktiviteteve të punës (lista e aktiviteteve )

•

Përcaktimi i kohëzgjatjes së aktiviteteve

•

Përcaktimi i nevojave në resurse

•

Përpilimi i planit dinamik-kohor të realizimit të punëve
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•

Përpilimi i planeve dinamike të resurseve (fuqia puntore, mekanizmi, financat dhe
materialet)

Ndarja e aktiviteteve të punës dhe caktimi i vëllimit të punës për secilin aktivitet veç e veç bëhet
nga paramasa dhe parallogaria e projektit nga analiza teknologjike dhe nga analiza e kushteve tjera
tekniko intensive.
Përcaktimi i kohezgjatjes dhe numri i punëtorëve llogaritet edhe me formulën:
T= (Q × N) ÷ (S×H) - (dite)
Ku:
Q- sasia e aktiviteteve nga para masa
N- norma
S- numri i punëtorëve ose i makinave për të kryer atë aktivitet
H- nr. i orëve në ndërtim.
Specifikimi i nevojave në resurse dhe përvetësimi i strukturës së kapaciteteve bëhet duke u bazuar
në normativat dhe standardet ndërtimore.

2.4. Planifikimi dhe menaxhimi i afateve kohore tek planet dinamike të punës
Projekti fillimisht duhet që të ketë të përcaktuar fillimin dhe fundin. Respektimi i afateve kohore
gjatë realizimit të projektit është një ndër kushtet më të rëndësishme të suksesit të tij. Pasi që
është përcaktuar kohëzgjatja, ajo mund të ndërrohet vetëm me pëlqimin e porositësit dhe gjithë
investitorëve në projekt.
Prezantimi i detyrave në këtë mënyrë do të ndihmojë fazën planifikuese të aktivitetit të projektit.
(Projekt Management PMBOK 2008)
Faza e planifikimit të afateve kohore përbëhet nga një seri procesesh të cilat si pikë fillimi kanë
krijimin e skemave të sekuencave të aktiviteteve. Procesi i identifikimit të aktiviteteve

dhe

vendosja e përparësive për secilin prej tyre, duke krijuar disa seri sekuencash, përbën krijimin e
skemave me nyje. Çdo nyje përbën një aktivitet të caktuar, i cili është i lidhur me një ose më
shumë aktivitete (nyje) të tjera. Secili aktivitet në bazë të burimeve në dispozicion ka një
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kosto, afat kohor dhe përparësi në lidhje me aktivitetet e tjerë. Afatet dhe përparësitë e një
aktiviteti mund të vendosen duke u bazuar në eksperienca të ngjashme ose duke përdorë algoritme
të ndryshme. Sipas manualit të Projekt Management PMBOK 2008, planifikimi kohor
përkufizohet si: Procesi i analizës së të gjitha aktiviteteve, intervaleve kohore dhe burimeve të
tyre për të krijuar një plan menaxhimi të projektit.
Përgjegjësi i planifikimit dhe i monitorimit të kësaj faze është “Menaxheri i Projektit” – “Project
Manager”.
Procesi i planifikimit të afateve kohore ndahet në dy faza:
Faza e parë e konsiston në zgjedhjen e modelit të planifikimit të afateve kohore, duke
përcaktuar metodologjinë, instrumentet dhe software që do të përdoren. Në këtë fazë
përcaktohet Plani i Menaxhimit të Afateve (Time Management Plan), ku përcaktohen se cila
metodë do të përdoret. Metodat e llogaritjes së afate kohore mund të jenë:
•

Diagrami i Gantt-it

•

Metoda e Rrugëve Kritike - Critical Path Method (Metodë me saktësi)

Faza e dytë përcakton veprimet specifike që do të kryhen për planifikim, ku analizohet qëllimi
final, lista e aktiviteteve që do të kryhen, burimet në dispozicion, strukturat e dekompozimit
të punëve, lista e gurëve kilometrik (milestones) dhe studimi i informacioneve të nevojshme.
Kjo fazë bazohet në :
•

Identifikimin e radhës së proceseve të ndërtimit.

•

Aplikimi i metodës së planifikimit (Gantt, MRK-CPM, PERT).

•

Përcaktimi i intervaleve kohore për çdo aktivitet.

•

Përcaktimi i skemës së aktiviteteve.

Përdorimi i skemave të dekompozimit të proceseve është një element kyç në planifikimin e
afateve kohore dhe përparësive të një projekti inxhinierik. Çdo SDP është i përbërë nga disa
paketa pune, ku secila prej tyre ka të përshkruar objektivin. Duke u bazuar tek objektivat e
secilës paketë pune, përcaktohen dhe afatet kohore dhe përparësitë e tyre, duke i paraqitur në një
prej skemave me nyje, të cilat përmbajnë disa sekuenca. Por një paketë punë mund të përmbajë
disa procese dhe rrjedhimisht përmban një numër të madh sekuencash.
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Përgjegjësi i planifikimit dhe i monitorimit të kësaj faze është “Menaxheri i Projektit” – “Project
Manager”.

2.5. Diagrami i Gantit (Gantogrami)
Përdorimi i menaxhimit të projektit si një mjet modern daton nga vitet 1900. Diagrami i Gantt
ishte ndër skemat e para që filluan të përdoren.. Inxhinierët amerikanë Henry Gantt dhe Frederick
Taylor projektuan një metodë grafike për planifikimin dhe kontrollin e orarit të punës dhe
regjistrimin e progresit të tij. Grafiku Gantt është një lloj tabele vijash të trasha ku gjatësitë e
ndryshme të vijave horizontale përfaqësojnë hapësirën kohore të secilës veprimtari dhe boshti
vertikal rendit aktivitetet e ndara që përbëjnë projektin. Kjo metodë u përdor në projektin e
ndërtimit të Dam Hoover në vitin 1931. Listat e Gantt janë ende në përdorim sot, sepse ato
kuptohen lehtësisht nga e gjithë fuqia punëtore e projektit. Mangësitë e një tabele Gantt janë se
nuk tregojnë marrëdhëniet midis aktiviteteve brenda një rendi pune, ose kufizimet që mund të
imponojnë njëri-tjetrin.
Sipas literatures së përditësuar gantogrami është një grafit i shkallëzuar i cili shërben për paraqitje
të renditjes grafike të projektit. (Rodiqi. 2004).
Gantogramet ilustrojnë kohën fillestare dhe përfundimtare të disa aktiviteteve të pandryshueshme
dhe të përmbledhura të projektit. Elementet e pandryshueshme dhe të përmbledhura përfshijnë
ndarjen e strukturës punuese. Gantogrami shikohet në sistemin koordinativ, ashtu që në boshtin x
paraqitet koha e paraqitur në njësi kohore- kohëzgjatje, ndërsa në boshtin vertikal paraqiten
objektet e kohëzgjatjes. Te secili planifikim është e nevojshme që të merret parasysh edhe rezerva
kohore. Rezerva kohore më së shpeshti përdoret te ato aktivitete të cilat nuk gjenden në rrugën
kritike (aktiviteti i cili në projekt zgjatë më shumë, gjegjësisht shuma e kohëzgjatjeve të
aktiviteteve në të është më e madhja).
Nevojitet që të vërehet diferenca në mes kohës reale dhe asaj të planifikuar. Këto kohëzgjatje mund
të paraqiten paralelisht në gantogram, por elementet më të rëndësishëm në paraqitjen e kohës janë
shenjuesit të cilët paraqesin raportet e aktiviteteve, si dhe shënojnë fillimin dhe fundin.
Te diagramet e Gantit, aktivitetet paraqiten me vija të trasha (shirita). Aktivitetet përmbledhëse
(pikat kontrolluese) dhe detyrat kryesore kanë shënim të veçantë.
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Shiritët e Gantit janë treguesit kryesorë të rrjedhës së kohës përbrenda grafikut për ndonjë aktivitet,
në to shënuesit paraqiten si markues të ngjarjeve të rëndësishme. Mund të janë të ndërlidhur me
vija lidhëse ose me vija shtuese të cilat tregojnë varshmëritë në mes aktiviteteve në projekt.
Diagramet e Gantt-it mundë ti paraqesim pa varshmëri logjike ndërmjet aktiviteteve. Në softweart bashkëkohor janë përfshirë edhe shigjetat për të treguar varshmëritë, por shpesh fitohet një
fotografi e papërshtashme. Një pjesë e madhe e hapësirës (fletës) rreth diagramit të Gantit mbetet
e zbrazët.
Diagrami i Gantit zhvillohet në tre hapa:
1. Planifikimi i aktiviteteve të diagramit – për secilin aktivitet i cili duhet të kryhet, duhet
përcaktuar kohën e inicimit, vlerësimin e kohëzgjatjes dhe faktin se a mundet aktiviteti të
kryhet paralelisht apo sipas rendit me aktivitetin tjetër.
2. Transformimi i tabelës në diagram me shirita
3. Zhvillimi i diagramit të aktiviteteve sipas rendit të kryerjes – vizatohen operacionet
paralele ose në rend sipas intervaleve kohore. Kështu fitohet koha e fundme e zgjatjes së
tërë projektit. Fitohet rruga kritike e aktiviteteve (kohëzgjatja e të cilave është më e gjata).

Fig. 1. Shembulli i Gantogramit të thjeshtë-(Microsoft Excel 2013)
Përparësia e paraqitjes me Gantogram është në kuptueshmërinë e lehtë, shikueshmërinë dhe
fleksibilitetin e lidhur me ndryshimet përbrenda projektit si dhe me mbindërtim.
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Nga e gjithë kjo që u tha për teknikën me Diagramet e Ganttit, mund të konstatohet që:
•

Është zhvilluar më 1910-1915, zbuluesi Henry Gantt, SHBA, inxhinier i makinerisë,
punonte në industrinë e përpunimit të metaleve.

•

Shfrytëzohet sistemi kordinativ, në të cilin në boshtin horizontal paraqitet koha

(shkallëzim kontinual) ndërsa në boshtin vertikal aktivitetet (shkalla diskrete).
•

Aktivitetet paraqiten me shirita. Aktivitetet përmbledhëse (pikat kontrolluese) dhe
detyrat kryesore kanë shënim të veçantë.

•

Diagramet e para të Gantt-it nuk kanë treguar varshmëritë logjike ndërmjet
aktiviteteve. Në softuerët bashkëkohor janë përfshirë edhe shigjetat për të treguar
varshmëritë, por shpesh fitohet një fotografi e papërshtatshme.

2.6. Metoda e planifikimit rrjetor
Metoda e planifikimit rrjetor konsiston në një paraqitje grafike të procesit teknologjik (duke
përdorur diagramet e rrjetit), që jep shikueshmëri të mirë në rrjedhën e zhvillimit të punës.
Për teknikën e planifikimit rrjetor CPM ekzistojnë këto të dhëna kronologjike:
-

Është zhvilluar më 1957 për nevoja të NASA.

-

Është emërtuar CPM (Critical Path Method) Metoda e rrugës kritike dhe paraqet
planifikim deterministik.

-

Është përdorë për herë të parë në projektin "Polaris" më 1958 dhe konsiderohet që e ka
shkurtuar realizimin e projektit për 2 vjet.
Sot teknika më e përdorur është ajo "Precedence“dhe metoda CPM, veçanërisht për

lehtësitë në lidhje me përgatitjen e të dhënave për krijimin e planeve të rrjetit (dhe planeve të
tjera) duke përdorur paketa softverike moderne.

2.6.1. Matrica e aktiviteteve të CPM
Metoda e rrugës kritike (CPM) bazohet në diagramin rrjetor në të cilin faza e parë është
analiza e strukturës, e cila fillon me përpilimin e listës së aktiviteteve. (Beqiri. 2015) Duke e
shpërndarë projektin në të gjitha punët të cilat kryhen gjatë realizimit të tij dhe duke e
krijuar regjistrin e tyre, fitohen lista e aktiviteteve. Regjistri i aktiviteteve krijohet në mënyra të
ndryshme, varësisht se a është projekti i njohur që më parë, apo është një projekt i ri. Në rastin
e projekteve të njohura, mund të merren informacionet mbi projektet e ngjashme, por në rastet
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kur nuk ka projekte të tilla, atëherë mbetet që të bëhet një analizë detale e projektit. Pas
kësaj vazhdon analiza e strukturës me përcaktimin e varësive reciproke të aktiviteteve duke
shfrytëzuar matricën e varshmërive të aktiviteteve. Matrica është katrore dhe ka aq kolona dhe
rreshta sa ka projekti aktivitete, gjatë së cilës me futjen e shenjës “+” (ose në disa raste „x“)
në fushën gjegjëse, definohet pamja e diagramit, ashtu që përcaktohet se cili aktivitet është
paraprak me atë që vrojtohet.

AKTIVITETI
PARAPRAK

Tab. 1. Matrica bazike

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A

AKTIVITETI I VROJTUAR
B C D E F G
+
+
+ +
+

H

+
+

I

J

+

+

+
+

Matrica e këtillë mundëson konstruktimin e diagramit rrjetor, por për shkak të praktikës, në rastet
kur ka një numër të madh të aktiviteteve, ndonjëherë edhe disa qinda aktivitete, mund të përdoret
një tabelë më e thjeshtë në të cilën lidhjet reciproke paraqiten ashtu që në një kolonë jepen të
gjitha aktivitetet, ndërsa në tjetrën ato që janë paraprake.
Poashtu në tabelë, në kolona të veçanta mund të jepen ngjarjet të cilat u paraprijne aktiviteteve
të vrojtuara (i) por edhe ngjarjet e ardhshme të cilat vijojnë (j) dhe pastaj edhe koha e tyre e
zgjatjes (tij). Të dhënat nga tabela e mësipërme, janë paraqitur në mënyrë të thjeshtuar me
kohëzgjatjen e aktiviteteve të vrojtuara:
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Tab. 2. Matrica e aktivitete
.Emri i
aktivitetit
(të
1
vrojtuar)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Aktivitet
et
paraprak
e 2
A,B
B
A
C
E,G
E,D
D,H

Ngjarja
paraprak
ei
3
1
1
1
5
3
2
4
6
8
9

Ngjarja e
ardhshm
ej
4
2
3
4
7
6
8
6
9
10
10

Aktivitetet
(i-j)

Kohëzgjatja
tij

5
1-2
1-3
1-4
5-7
3-6
2-8
4-6
6-9
8-10
9-10

6
6
7
5
3
6
5
4
8
4
5

2.6.2. Konstruktimi i diagramit të rrjetit
Procesi i konstruktimit të diagramit të rrjetit, i cili paraqet modelin grafik të përshtatshëm për
analizë matematikore të kushteve organizative, teknologjike, teknike dhe të tjera për realizimin
e një projekti, është i bazuar në vendosjen e renditjes logjike të aktiviteteve dhe të varsh
mërive të tyre të ndërsjellta. (Beqiri. 2015)
Elementet kryesore të diagramit rrjetor janë projekti, aktiviteti dhe ngjarja. Në TPRR, projekte
konsiderohen: projektet shkencore-kërkimore dhe ekonomike, të planifikimit të kuadrove dhe
ato të aktivitetit shoqëror dhe kulturor. Aktivitetet paraqesin detyrën e veçantë e cila mund të
përcaktohet brenda një projekti dhe e cila kërkon një kohëzgjatje të caktuar si dhe resurse të
tjera. Secili aktivitet fillon dhe përfundon me ngjarje, kështu që ngjarja paraqet momentin e
fillimit ose të përfundimit të aktivitetit të caktuar. Ngjarja nuk harxhon resurset. Ngjarja fillestare
nuk ka aktivitet paraprak, ndërsa e fundit nuk ka aktivitet vijues. Bazuar në grafikun e rrjedhës
së procesit teknologjik duhet të përcaktohet paraqitja logjike (lidhjet) e aktiviteteve:
•
•
•

të përcaktohet se cilat aktivitete duhet të jenë të kryera plotësisht para fillimit të aktivitetit
të vrojtuar.
të përcaktohen se cilat aktivitete mund të ndodhin paralelisht
të përcaktohet se cilat aktivitete mund të fillojnë menjëherë pas aktivitetit të vrojtuar.
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•

të shikohet nëse një aktivitet mund të ndahet në një numër të aktiviteteve individuale
të paralelizmit.

2.6.3. Paraqitja grafike e elementeve te planifikimi rrjetor
Te planifikimi rrjetor aktivitet paraqiten me shigjeta një kahorë, ndërsa ngjarje te paraqiten me
rrathë të cilët lidhen me shigjeta. Simbolet që përdoren janë paraqitur në tabelën vijuese.
Tab. 3. Elementet e planifikimit rrjetor
Projekti

Secila detyre e planit e cila duhet kryer në ndonjë interval
kohor
Puna e cila duhet kryer në varsh mëri të caktuar me tjetrën,
gjegjësisht periudha kohore e kaluar në mes dy ngjarjeve të
caktuara. Gjatësia e shigjetës nuk është proporcionale me
kohëzgjatjen e aktivitetit
Ngjarja e çastit e cila nuk ka kohëzgjatje. Secili aktivitet e ka

Ngjarja

ngjarjen fillestare dhe të fundit.
1

2

1 - Fillimi i aktivitetit
2 – Fundi i aktivitetit

Aktiviteti fiktiv
Tregon ndër varsh mërinë e aktiviteteve të caktuara.
Kohëzgjatja është zero.
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2.6.4 Rregullat tek metoda rrjetore
1. Dy ngjarje mund t’i lidhë vetëm një aktivitet:
A

A

B

B

Fig. 2. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)

Nuk mund të ndodhë asnjë ngjarje deri sa nuk kanë mbaruara të gjitha aktivitetet që dërgojnë në
atë ngjarje. Në shembullin e poshtëm Ngjarja 4 nuk ndodhë deri sa nuk përfundojnë plotësisht
aktivitetet A, B dhe C.

1

2

3

A

B

D

4

5

C

Fig. 3. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
Laku ose rrethi i mbyllur nuk guxojnë të ekzistojnë në rrjet.

A
A

B

B
C

Fig. 4. Rregullat tek metoda rrjetore (Beqiri. 2015)
Diagrami i rrjetit e ka vetëm një ngjarje fillestare dhe një ngjarje të fundit. Në qoftë se
ekzistojnë më shumë, atëherë është e nevojshme që me aktivitete të lidhen në një ngjarje
fillestare dhe një ngjarje përfundimtare. (Beqiri Edmond. 2015)
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Ngjarja fillestare e rrjetit

Ngjarja e fundit

Fig. 5. Skema rrjetore (fillimi-fundi) (Beqiri 2015)

2.6.5. Përmbajtja e fazave të planifikimit rrjetor CPM
Siç konstatuam edhe më lartë, teknika e planifikimit rrjetor përfshinë tre faza:
•

Analiza e strukturës:
-

Lista e aktiviteteve (Artikulimi i të gjithë procesit teknologjik në njësi më të
vogla organizative)
Përcaktimi i ndërlidhjeve në mes veprimtarive (në përputhje me teknologjinë
e miratuar të prodhimit)

-

Përcaktimi i kohëzgjatjes së aktiviteteve (në bazë të planeve të krijuara
statike)

-

Përcaktimi i resurseve të nevojshme (të fuqisë punëtore, makinerive,
materialeve dhe shpenzimeve)

-

Krijimi i një strukture të planit - Rrjetit, e cila tregon ndërvarësinë e operimit
të aktiviteteve dhe paraqitet me rrathë skematike.

•

•

Analiza e kohëzgjatjes:
-

Përcaktimi i fillimit dhe përfundimit të aktiviteteve

-

Përcaktimi i dinamikës së angazhimit të resurseve

Optimizimi i planit rrjetor:
Përveç tipit konvencional të lidhjes fund-fillim (FS, finish to start) me
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stagnimet gjegjëse në vendet ku kjo është e nevojshme, mund të përmenden edhe lidhjet:
-

Fillim – fillim (SS, start to start) dhe

-

Fund - fund (FF, finish to finish)

me çfarë mundësohet paraqitja reale e teknologjisë dhe dinamikës së ndërtimit.
2.6.6. Analiza e kohës
Metoda e rrugës kritike është një metodë deterministikete e cila është e mundur që të bëhet
vlerësimi i kohës për secilin aktivitet.
Analiza e kohës me anë të rrugës kritike, kryhet me anë të veprimit përpara – prapa, me
llogaritje të shkallëzuar progresive dhe regresive. Realizohet plotësisht ndaras nga analiza e
strukturës. Koha e vlerësuar e aktivitetit (e cila paraqitet me shigjetë në diagramin e rrjetit)
shënohet me tij. Në qoftë se kohëzgjatja e aktivitetit është përcaktuar saktësisht ajo shënohet
mbi ose nën shigjetën në diagramin rrjetor. Pas kësaj kalohet në përllogaritjen e paraqitjes më
të hershme dhe më të vonshme të ngjarjes fillestare gjegjësisht përfundimtare të aktivitetit.
(Beqiri. 2015). Te CPM, gjatë analizës së kohës përdoren prezentimi dhe shenjat grafike
vijuese:

Fig. 6. Skema për analizimin e kohës (Beqiri Edmond. 2015)

Ku është:
t – numri i aktiviteteve
t0 – fillimi më i hershëm
t1 – fillimi më i vonshëm
t0 – përfundimi më i hershëm
t1 – përfundimi më i vonshëm
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Fillimi më i hershëm përcaktohet në kahjen e numeracionit të ngjarjeve në rritje (gjatë së
cilës numërimi bëhet me anë të rregullës së Fulkersonit), ndërsa për aktivitetin e caktuar (i – j)
është i barabartë me shumën e kohëve të të gjitha aktiviteteve paraprake. Në qoftë se ekziston
situata që në një ngjarje kryhen disa aktivitete, atëherë për fillim të aktivitetit që vijon nga ajo
ngjarje, merret kohëzgjatja e rrugës më të gjatë e cila hyn në ngjarjen e saj fillestare “i “.
Përfundimi më i hershëm fitohet me shumën e kohëzgjatjeve të atij aktiviteti me dhe me
kohëzgjatjen e fillimit më të hershëm. Në qoftë se është „j“ ngjarja përfundimtare për vetëm
një aktivitet, atëherë kemi:

tj

=

ti + tij

Mirëpo në qoftë se ngjarja fillestare e aktivitetit të dhënë është njëkohësisht edhe ngjarje e
fundit të disa rrugëve, atëherë llogaritja bëhet sipas shprehjes:

Tj = max {ti + tj}

2.6.7. Rruga kritike e aktivitetit
Rruga kritike është ajo e cila fillon nga ngjarja “1” deri te ngjarja “n” dhe paraqet rendin e
aktiviteteve të cilat kanë kohëzgjatjen më të madhe. Këto aktivitete quhen aktivitete kritike.
(Beqiri. 2015) Mund të përcaktohet një rrugë kritike, por mund të janë edhe disa në një diagram
rrjetor (DRR), në të cilin edhe aktivitetet fiktive përfshihen në këtë rend. Rruga kritike përcaktohet
ashtu që në
DRR nga mbrapa lidhen ato ngjarje tek të cilat koha e nisjes më e hershme dhe më e vonshme,
gjegjësisht nga përfundimi i aktiviteteve është e njëjtë, gjegjësisht: tij =ti + tj
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Të gjitha aktivitetet e punës në vendet e ndërtimit konsiderohen si jo stabile pa marrë parasysh
llojin e aktivitetit, pasi shumica e tyre nuk përmbajnë një plan dinamik të mirëfilltë, ndërsa planet
dinamike në shumicën e projekteve në sektorin e ndërtimit pothuajse nuk zbatohen ose nuk
kontrollohen nga ekspertë të kësaj lëmije. Përveç kësaj, problemet më kritike në lidhje me
realizimin e planeve dinamike në punë në Kosovë janë aktivitetet në vendin e ndërtimit, të cilat jo
rrallë herë nuk përputhen me planet dinamike të parapara në projekt. Për më tepër, ekziston pak
ose aspak mbikëqyrje e vërtetë ose një ekspert i autorizuar të planeve dinamike për të monitoruar
nëse punimet po realizohen sipas planeve të parapara. Për më tepër, përdorimi i pajisjeve jo
adekuate për punë të caktuara shkakton vonesë në afate kohore, pra si rrjedhojë vije deri te
mospërputhja e punimeve në terren dhe planeve dinamike të parapara në projekt.

3.1. Përshkrimi teknik
Objekti: Ndërtesa A5
Objekti është i pozicionuar në anën veriperëndimore të bllokut B1. Gjatë pozicionimit të tij, përpos
vëmendjes për të qenë në përputhshmëri me kushtet urbanistike të lëshuara nga institucioni
kompetent, vëmendje e caktuar i u është kushtuar ndriçimit dhe ajrosjes si dy komponentë kyçe në
ofrimin e komfortit kualitativ të jetesës. Objekti shtrihet përgjatë rrugës e cila lidhe me rrugën
kryesore “Isa Kastrati” përmes së cilës në pjesën e përdheses dhe suterenit, komunikon direkt me
pjesën tjetër të qytetit. Me dimensione të gabaritit të jashtëm 15,4x20,7 m është i shtrirë përgjatë
aksit jugperëndim – verilindje. Dy fasadat kryesore të tij janë të orientuara në veriperëndim
gjegjësisht juglindje, prej nga edhe e merr burimin kryesor të dritës natyrale. Dy fasadat tjera janë
të verbëra (pa dritare). Ndërtesa A5, si pjesë integrale e Ndërtesës A4, është e ndarë me fugë
diletimi përgjatë gjithë lartësisë së saj dhe si e tillë, realizimi i saj është i mundur pavarësisht
njësisë A4.
Themelet
Objekti është i funduar mbi themel pllakë e betonit të armuar të trashësisë d=90 cm komfor
rezultateve të dala nga fizika e tokës si dhe llogaritë statike të konstruksionit. Themel pllaka është
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e mbrojtur nga ujërat nëntokësor dhe sipërfaqësor përmes hidroizolimit adekuat. Të gjitha
specifikat tjera teknologjike dhe konstruktive të themeleve janë të përshkruara detajisht tek pjesa
e projektit të konstruksionit të objektit.
Bodrumi
Bodrumi ka sipërfaqe prej 301 m2. Në të janë pozicionuar pjesa e parkingjeve të nevojshme për
banorët si dhe hapësirat tjera utilitare dhe teknike. Qasja e makinave për në bodrum është përmes
rampës e cila vjen nga ana jugperëndimore e parcelës, ndërsa komunikimi vertikal mundësohet
edhe përmes shkallëve dhe ashensorit. Për shkak të thellësisë së tij, në bodrum nuk ka ndriçim
natyral, pos tek pjesa e derës së garazhit e cila pjesërisht duhet të jetë me qelq për depërtim të
dritës natyrale. Për këtë arsye, garazhi është i pajisur me ndriçim artificial automatik, për specifikat
e të cilit më gjerësisht mund të informoheni tek pjesa e Projektit Elektrik. Hapësira e bodrumit
është i shenjëzuar me signaturën e nevojshme komfor rregullave të qarkullimit brenda hapësirave
garazhuese.
Bodrumi gjithashtu është i pajisur me të gjitha aparaturat e nevojshme për intervenime emergjente
të gjitha llojeve. Materiali i përdorur në bodrum është beton i armuar përpsos ndarjeve të
hapësirave utilitare të cilat janë me blloqe qeramike.
Përdhesa
Përdhesa ka sipërfaqe të njëjtë me atë të suterenit, 315.20 m2. Hapësirat kanë karakter shfrytëzues
për afarizëm. Ato janë të pajisura me nyje saritare të nevojshme për secilin lokal. Qasja nga rruga
kryesore, varësisht nga topografi a e terrenit, në lokale të caktuara mundësohet direkt nga rruga
ndërsa tek një numër tjetër i lokale përmes pllatove të cilat zhvillohen përgjatë fasadave gjatësore.
Kati karakteristik
Duke filluar nga niveli P+1 deri tek ai P+5, janë pozicionuar ambientet e banimit. Në këto 5 etazhe
me nga 325,20 m2 secila, janë organizuar nga 4 apartamente në secilin të tipologjive të
mëposhtme:
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Materialet e Përdorura
Të gjitha materialet e propozuara të ndërtesës, si ato konstruktive por edhe ato të rifiniturave,
ofrojnë cilësi, dhe garanci të certifikuar me ligjet dhe standardet e Republikës së Kosovës.
Konstruksioni i objektit është prej betoni të armuar i sistemit RAM, i dimensionuar dhe armuar si
mbas specifikave të dala nga llogaritë statike. Gjatë punimit, cilësia e betonit në vazhdimësi do të
përcillen përmes mostrave të cilat do ti nënshtrohen hulumtimeve laboratorike.
Muret e jashtme të objektit do të jenë me gjerësi d=25cm dhe do të punohen prej bllokut gjysëm
të plotë argjileje dim. 19x25x19. Muret e brendshme të objektit do të jenë me gjerësi d=20cm dhe
do të punohen prej bllokut gjysmë të plotë argjileje dim. 19x25x19, dhe d=12 cm me bllok dim.
19x12x19.
Ndarja në mes të apartamenteve do të bëhet me dy mure 12cm dhe material termo dhe zëizolues
d=3cm.
Për shkak të shmangies së përçimit të zhurmave përmes bartjes fizike përmes konstruksionit, të
gjitha dyshemetë do të jenë notues. Materiali final i dyshemesë do të jetë parket ahu i cilësisë së
parë, në pjesën e dhomave, dhe pllaka qeramike të cilësisë së parë në pjesën kuzhinës, banjove dhe
ballkoneve.
Përpunimi final i mureve dhe tavanit të dhomave, do të jetë me masë llaqi argjilor të ngjyrosur në
shtresën finale me ngjyrë gjysmë disperzive rezistente ndaj ujit me mundësi larjeje.
Dyert e brendshme do të jenë me panel drunor të fiksuar në korrniza metalike, ndërsa ato të
ballkoneve si dhe dritaret prej materiale PVC me hapësira ajrore termo izoluese dhe qelq tre
shtresor duke formuar dy hapsira ajrore në mes.
Fasadat e jashtme do të jenë termoizoluese simbas specifikacionit të falë nfa llogaritë energjetike
të ndërtesës komfor kushteve klimatike të hemisferës gjeografike të lokacionit. Materiali
termoizolues prej stiropori d=10cm të fiksuar do të fiksohet për muret perimetrale të objektit me
së paku 4 tiplla adekuate për m2 të sipërfaqes. Materiali final do të jetë masë e parapërgatitur
gëlqerore duke përfshirë edhe lyerjen finale me ngjyrë rrezistente ndaj reagjentëve të jashtëm
atmosferik, me nuancë si mbas specifikacionit të projektit kryesor.
Mbulesa e objektit do të jetë kulm i rrafshët i izoluar me material termoizolues SIKAPLAN 15G
ose i ngjashëm.
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Elementët kullues në kurorën e objektit si dhe ballkonet e tij do të punohen me llamarinë të
plastifikuar të trashësisë 2mm. Gjerësia, thyerja dhe gjatësia e elementëve të bëhet simbas
specifikacionit të detajuar me projektin kryesor.
Parmakët e ballkoneve dhe shkallëve të brendshme të objektit do të punohen me element metalik.
Trashësia e murit të elementëve metalik 4 mm. Elementët saldohen për pjesët e ankeruara metalike
nëpër ballkone. Shtresa finale do të jetë ngjyrë adekuate për metal rrezistente ndaj agjentëve
atmosferik.

30

3.2. Paramasa dhe parallogaria e objektit
A
1
nr.
1.1
1.2
1
2
nr.

2.1

2.5

2.6
2
3
nr.

3.1

3.2

3.3

Ndërtesa A5
Punët paraprake
Përshkrimi i pozicionit

njësia

sasia

Pastrimi i terrenit për tu mundësuar piketimi
i themeleve të objektit, rrethimi i punishtes
m2
396.00
komfor rregullave për siguri në punishte
Piketimi digjital i themeleve të objektit në
m2
316.50
teren
GJITHSEJTË Punët paraprake
Punët e dheut
Përshkrimi i pozicionit

njësia

sasia

çmimi
njësi

Pozicioni gjithsejtë

3.00

1,188.00

1.20

379.80
1,567.80

çmimi
njësi

Gërmimi i terrenit me makineri deri në
nivelin e shtresës së fundme të themelpllakës së podrumit. Pozicioni përfshinë
m3
1,498.00
3.00
edhe transportin e dheut deri tek deponia e
përshtatshme komfor ligjit.
Furnizimi dhe vendosja e tampon zhavorrit,
sipas specifikacionit ne projekt (nga
gurëthyesi) fraksion 0-63mm nën themelin
pllakë me trashësi finale d=70 cm (të
m3
231.00
10.00
rrastuar) të ndryshueshme dhe ngjeshja e tij
me cilinder (2 shtresa - Rrastimi bëhet pas
secilës shtresë).
Mbushja me zhavor lumi (drenazha),
fraksion 32/64mm, e hapësirës përreth
m3
267.30
10.00
objektit sipas specifikacionit në projekt.
GJITHSEJTË Punët e dheut
Punët e betonimit, kallepimit dhe armimit
çmimi
Përshkrimi i pozicionit
njësia
sasia
njësi
Përgatitja për betonim dhe betonimi i para
pllakës si shtresë rrafshuese për ngjitjen e
m3
28.00
60.00
hisroizolimit në trashësi prej 15cm, me
beton të varfër të markës 15.
Përgatitja e kallëpeve të themel-pllakës në
m2
40.60
5.00
trashësi prej 70cm.
Armimi i themel-pllakës si mbas normativave
dhe dimensionimit të dalë si rezultat i
llogaritjeve statike dhe specifikave të

kg

22,140.60

0.70

Pozicioni gjithsejte

4,494.00

2,310.00

2,673.00
9,477.00
Pozicioni gjithsejtë

1,680.00

203.00

15,498.42
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detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12, Ø14,
Ø16, Ø20

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Betonimi i themel-pllakës në trashësi prej
70cm, me beton të markës 30. Gjatë
betonimit obligativisht të merren mostrat
për kontrollimin e cilësisë së betonit në
kushte laboratorike.
Armimi i mureve dhe shtyllave të bodrumit
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,
Përgatitja e kallupeve të mureve dhe
shtyllave te bodrumit.
Betonimi i mureve dhe shtyllave të
bodrumit, me beton të markës 30. Përgatitja
e kallëpeve për betonim bëhet komfor
dimensioneve të parapara me projektin e
konstruksionit. Gjatë betonimit obligativisht
të merren mostrat për kontrollimin e cilësisë
së betonit në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të shkalleve te
bodrumit.
Armimi i shkalleve të bodrumit konform
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të bodrumit, me beton
të markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet komfor dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së suterenit trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së suterenit,
sipas normativave dhe dimensionimit të dalë
si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12, Ø14, Ø16, Ø20

m3

268.80

60.00

16,128.00

kg

7,350.85

0.70

5,145.60

m2

297.39

5.00

1,486.95

m3

56.55

60.00

3,393.00

m2

20.29

5.00

101.45

kg

383.50

0.70

268.45

m3

2.95

60.00

177.00

m2

374.43

5.00

1,872.15

kg

10,780.80

0.70

7,546.56
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3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

Betonimi i trajeve dhe pllakës së suterenit
trashësi prej 22cm, me beton të markës 30.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Armimi i mureve dhe shtyllave të suterenit,
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,
Përgatitja e kallëpeve të mureve dhe
shtyllave te suterenit.
Betonimi i mureve dhe shtyllave të suterenit,
me beton të markës 30. Përgatitja e
kallëpeve për betonim bëhet komfor
dimensioneve të parapara me projektin e
konstruksionit. Gjatë betonimit obligativisht
të merren mostrat për kontrollimin e cilësisë
së betonit në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të shkalleve te
suterenit.
Armimi i shkalleve të suterenit, komfor
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të suterenit, me beton
të markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet komfor dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së përdheses trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së përdheses,
sipas normativave dhe dimensionimit të dalë
si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12, Ø14, Ø16, Ø20
Betonimi i trajeve dhe pllakës së përdheses
trashësi prej 22cm, me beton të markës 30.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.

m3

134.76

60.00

8,085.60

kg

4,434.30

0.70

3,104.01

m2

355.50

5.00

1,777.50

m3

34.11

60.00

2,046.60

m2

30.45

5.00

152.25

kg

406.90

0.70

284.83

m3

3.13

60.00

187.50

m2

374.43

5.00

1,872.15

kg

10,780.80

0.70

7,546.56

m3

134.76

60.00

8,085.60

33

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

Armimi i mureve dhe shtyllave të përdheses,
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,
Përgatitja e kallëpeve të mureve dhe
shtyllave te përdheses.
Betonimi i mureve dhe shtyllave të
përdheses, me beton të markës 30.
Përgatitja e kallëpeve për betonim bëhet
komfor dimensioneve të parapara me
projektin e konstruksionit. Gjatë betonimit
obligativisht të merren mostrat për
kontrollimin e cilësisë së betonit në kushte
laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të shkalleve te
përdheses.
Armimi i shkalleve të përdheses, komfor
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të përdheses, me beton
të markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet komfor dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së katit - I, me trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së katit - I, sipas
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12, Ø14,
Ø16, Ø20
Betonimi i trajeve dhe pllakës së katit - I, me
trashësi prej 22cm, me beton të markës 30.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Armimi i mureve dhe shtyllave të katit - I,
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,

kg

4,434.30

0.70

3,104.01

m2

355.50

5.00

1,777.50

m3

34.11

60.00

2,046.60

m2

30.45

5.00

152.25

kg

406.90

0.70

284.83

m3

3.13

60.00

187.50

m2

388.37

5.00

1,941.85

kg

5,569.87

0.70

3,898.91

m3

69.62

60.00

4,177.38

kg

3,078.75

0.70

2,155.13
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3.33

Përgatitja e kallëpeve të mureve dhe
shtyllave te katit - I.

m2

228.60

5.00

1,143.00

3.34

Betonimi i mureve dhe shtyllave të katit - I,
me beton të markës 30. Përgatitja e
kallëpeve për betonim bëhet komfor
dimensioneve të parapara me projektin e
konstruksionit. Gjatë betonimit obligativisht
të merren mostrat për kontrollimin e cilësisë
së betonit në kushte laboratorike.

m3

23.68

60.00

1,420.80

m2

20.29

5.00

101.45

kg

383.50

0.70

268.45

m3

2.95

60.00

177.00

m2

388.37

5.00

1,941.85

kg

5,569.87

0.70

3,898.91

m3

69.62

60.00

4,177.38

kg

3,078.75

0.70

2,155.13

m2

228.60

5.00

1,143.00

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

Përgatitja e kallëpeve të shkalleve të katit I.
Armimi i shkalleve të katit - I, komfor
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të katit - I, me beton të
markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet konform dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së katit - II, me trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së katit - II, sipas
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12, Ø14,
Ø16, Ø20
Betonimi i trajeve dhe pllakës së katit - II,
me trashësi prej 22cm, me beton të markës
30. Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Armimi i mureve dhe shtyllave të katit - II,
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,
Përgatitja e kallëpeve të mureve dhe
shtyllave te katit - II.
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3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

Betonimi i mureve dhe shtyllave të katit - II,
me beton të markës 30. Përgatitja e
kallëpeve për betonim bëhet komfor
dimensioneve të parapara me projektin e
konstruksionit. Gjatë betonimit obligativisht
të merren mostrat për kontrollimin e cilësisë
së betonit në kushte laboratorike.
Përgaditja e kallupeve të shkalleve të katit II.
Armimi i shkalleve të katit - II, komfor
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të katit - II, me beton të
markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet komfor dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së katit - III, me trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së katit - III,
sipas normativave dhe dimensionimit të dalë
si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12, Ø14, Ø16, Ø20
Betonimi i trajeve dhe pllakës së katit - III,
me trashësi prej 22cm, me beton të markës
30. Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Armimi i mureve dhe shtyllave të katit - III,
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,
Përgatitja e kallëpeve të mureve dhe
shtyllave te katit - III.

m3

23.68

60.00

1,420.80

m2

20.29

5.00

101.45

kg

383.50

0.70

268.45

m3

2.95

60.00

177.00

m2

388.37

5.00

1,941.85

kg

5,569.87

0.70

3,898.91

m3

69.62

60.00

4,177.38

kg

3,078.75

0.70

2,155.13

m2

228.60

5.00

1,143.00
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3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

Betonimi i mureve dhe shtyllave të katit - III,
me beton të markës 30. Përgatitja e
kallëpeve për betonim bëhet komfor
dimensioneve të parapara me projektin e
konstruksionit. Gjatë betonimit obligativisht
të merren mostrat për kontrollimin e cilësisë
së betonit në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallupeve të shkalleve të katit III.
Armimi i shkalleve të katit - III, komfor
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të katit - III, me beton të
markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet komfor dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së katit - IV, me trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së katit - IV,
sipas normativave dhe dimensionimit të dalë
si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12, Ø14, Ø16, Ø20
Betonimi i trajeve dhe pllakës së katit - IV,
me trashësi prej 22cm, me beton të markës
30. Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Armimi i mureve dhe shtyllave të katit - IV,
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,
Përgatitja e kallëpeve të mureve dhe
shtyllave te katit - IV.

m3

23.68

60.00

1,420.80

m2

20.29

5.00

101.45

kg

383.50

0.70

268.45

m3

2.95

60.00

177.00

m2

388.37

5.00

1,941.85

kg

5,569.87

0.70

3,898.91

m3

69.62

60.00

4,177.38

kg

3,078.75

0.70

2,155.13

m2

228.60

5.00

1,143.00
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3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

3.66

3.67

3.68

3.69

Betonimi i mureve dhe shtyllave të katit - IV,
me beton të markës 30. Përgatitja e
kallëpeve për betonim bëhet komfor
dimensioneve të parapara me projektin e
konstruksionit. Gjatë betonimit obligativisht
të merren mostrat për kontrollimin e cilësisë
së betonit në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të shkalleve të katit IV.
Armimi i shkalleve të katit - IV, komfor
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të katit - IV, me beton të
markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet komfor dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së katit - V, me trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së katit - V, sipas
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12, Ø14,
Ø16, Ø20
Betonimi i trajeve dhe pllakës së katit - V me
trashësi prej 22cm, me beton të markës 30.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Armimi i mureve dhe shtyllave të katit - V,
komfor normativave dhe dimensionimit të
dalë si rezultat i llogaritjeve statike dhe
specifikave të detaleve të armimit. Ø8, Ø10,
Ø12,
Përgatitja e kallëpeve të mureve dhe
shtyllave te katit - V.

m3

23.68

60.00

1,420.80

m2

20.29

5.00

101.45

kg

383.50

0.70

268.45

m3

2.95

60.00

177.00

m2

388.37

5.00

1,941.85

kg

5,569.87

0.70

3,898.91

m3

69.62

60.00

4,177.38

kg

3,078.75

0.70

2,155.13

m2

228.60

5.00

1,143.00
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3.70

3.71

3.72

3.73

3.74

3.75

3.76

3.17

3
4
nr.

Betonimi i mureve dhe shtyllave të katit - V,
me beton të markës 30. Përgatitja e
kallëpeve për betonim bëhet komfor
dimensioneve të parapara me projektin e
konstruksionit. Gjatë betonimit obligativisht
të merren mostrat për kontrollimin e cilësisë
së betonit në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të shkalleve të katit V.
Armimi i shkalleve të katit - V, komfor
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12,
Betonimi i shkalleve të katit - V, me beton të
markës 30. Përgatitja e kallëpeve për
betonim bëhet komfor dimensioneve të
parapara me projektin e konstruksionit.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja e kallëpeve të trajeve dhe pllakës
së kulmit, me trashësi prej 22cm.
Armimi i trajeve dhe pllakës së kulmit, sipas
normativave dhe dimensionimit të dalë si
rezultat i llogaritjeve statike dhe specifikave
të detaleve të armimit. Ø8, Ø10, Ø12, Ø14,
Ø16, Ø20

m3

23.68

60.00

1,420.80

m2

20.29

5.00

101.45

kg

383.50

0.70

268.45

m3

2.95

60.00

177.00

m2

388.37

5.00

1,941.85

kg

5,569.87

0.70

3,898.91

60.00

4,177.38

40.00

8,000.00

Betonimi i trajeve dhe pllakës së kulmit me
trashësi prej 22cm, me beton të markës 30.
Gjatë betonimit obligativisht të merren
m3
69.62
mostrat për kontrollimin e cilësisë së betonit
në kushte laboratorike.
Përgatitja për betonim dhe betonimi me
beton të lehtë si shtresë rrafshuese
(Nivelimi) para vendosjes së shtresave finale
të dyshemesë. Betonimi të bëhet pas
vendosjes së instalimeve të nevojshme
m3
200.00
paraprake të ngrohjes dhe pajisjeve tjera si
mbas nevojës. Niveli i shtresës së epërme të
shtresës rrafshuese të përcaktohet dhe
përcillet në mënyrë digjitale.
GJITHSEJTË Punët e betonimit, kallëpimit dhe armimit
Punët e hidroizolimit
Përshkrimi i pozicionit

njësia

sasia

171,252.40
çmimi
njësi

Pozicioni
gjethsejtë

39

4.1

Izolimi i i themel-pllakës me material
termoizolues me rrollne me bazë bituliti në
dy shtresa te kryqëzuara. Para vendosjes së
shtresave hisroizluese e gjithë sipërfaqja
paraprakisht të lyhet me bitulit në gjendje të
lëngët.

m2

330.00

5.00

1,650.00

4.2

Izolimi i mureve të jashtme të podrumit dhe
pjesës së suterenit me material termoizolues
me rrollne me bazë bituliti në dy shtresa te
kryqëzuara. Para vendosjes së shtresave
hidroizluese e gjithë sipërfaqja paraprakisht
të lyhet me bitulit në gjendje të lëngët.

m2

178.20

5.00

891.00

4
5

2,541.00
Punët rreth muratim
njësia

sasia

çmimi
njësi

Pozicioni gjithsejtë

5.1

Muratimi i mureve të jashtme të objektit
d=25 cm me bllok argjile je 19x25x19 me
lidhje me llac çimentoje në vazhdimësi
horizontale dhe vertikale. Pozicionimi i
mureve, hapjet dhe gjithë karakteristikat
tjera, duhet të punohen komfor projektit
dhe detaleve arkitektonike.

m3

231.00

35.00

8,085.00

5.2

Muratimi i mureve të brendshme të objektit
d=19 cm me bllok argjile je 19x25x19 me
lidhje me llac çimentoje në vazhdimësi
horizontale dhe vertikale. Pozicionimi i
mureve, hapjet dhe gjithë karakteristikat
tjera, duhet të punohen komfor projektit
dhe detaleve arkitektonike.

m3

194.04

35.00

6,791.40

5.3

Muratimi i mureve të brendshme të objektit
d=12 cm me bllok argjile je 12x25x19 me
lidhje me llac çimentoje në vazhdimësi
horizontale dhe vertikale. Pozicionimi i
mureve, hapjet dhe gjithë karakteristikat
tjera, duhet të punohen komfor projektit
dhe detaleve arkitektonike.

m3

166.32

35.00

5,821.20

nr.

Përshkrimi i pozicionit

5
6

GJITHSEJTË Punët e muratimit
Punët e lyerjes dhe fasadimit

nr.

Përshkrimi i pozicionit

6.1

Lyerja e tavanit të hapësirave të brendshme
me masë çimentoje dhe strukturë gjipsi duke
përfshirë edhe lyerjen finale ngjyrë të
bardhë

20,697.60

njësia

sasia

çmimi
njësi

Pozicioni
gjethsejtë

m2

2,310.00

11.00

25,410.00
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6.2

Lyerja e mureve të hapësirave të brendshme
me masë çimentoje dhe strukturë gjipsi duke
përfshirë edhe lyerjen finale ngjyrë të
bardhë

m3

6,791.40

12.00

81,496.80

6.3

Fasadimi i jashtëm i objektit me fasadë
termoizoluese d=10cm të fiksuar për muret
perimetrale të objektit me së paku 4 tiplla
adekuate për m2 të sipërfaqes. Materiali
final do të jetë masë e parapërgatitur
gëlqerore duke përfshirë edhe lyerjen finale
me ngjyrë rezistente ndaj reagjentëve të
jashtëm atmosferik, me nuancë si mbas
specifikacionit të projektit kryesor.

m2

990.00

15.00

14,850.00

2.50

371.25

6.4
6
7

Lyerja e sinjali stikës në dysheme dhe muret
e podrumit-garazhit me ngjyrë betoni,
m2
148.50
komfor kërkesave të specifikuara me ligj për
kategorinë e garazheve.
GJITHSEJTË Punët e lyerjes dhe fasadimit
Punët e sanitarisë

122,128.05

njësia

sasia

çmimi
njësi

Pozicioni gjithsejtë

7.1

Vendosja e pllakave qeramikë në dyshemenë
e sute renit me ngjitës adekuat keramikeje
dhe mbushje me fugë-masë të hapësirave
mes pllakave.

m2

306.90

12.00

3,682.80

7.2

Vendosja e pllakave qeramikë në dyshemenë
e përdheses me ngjitës adekuat keramikeje
dhe mbushje me fugë-masë të hapësirave
mes pllakave.

m2

306.90

12.00

3,682.80

7.3

Vendosja e pllakave qeramike në dyshemenë
e hapësirave sanitare me ngjitës adekuate
qeramikeje dhe mbushje me fugë-masë të
hapësirave mes pllakave.

m2

198.00

12.00

2,376.00

7.4

Vendosja e pllakave keramike në dyshemenë
e hapësirave të kuzhinës me ngjitës
adekuate keramikeje dhe mbushje me fugëmasë të hapësirave mes pllakave.

m2

178.20

12.00

2,138.40

7.5

Vendosja e pllakave qeramike në dyshemenë
e ballkoneve me ngjitës adekuate keramikeje
dhe mbushje me fugë-masë të hapësirave
mes pllakave.

m2

110.88

12.00

1,330.56

7.6

Vendosja e pllakave qeramike në dyshemenë
e korridoreve me ngjitës adekuate
keramikeje dhe mbushje me fugë-masë të
hapësirave mes pllakave.

m2

82.50

12.00

990.00

nr.

Përshkrimi i pozicionit
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7.7

7.8
7
8
nr.
8.1
8
9
nr.

Vendosja e pllakave qeramike në muret e
hapësirave sanitare me ngjitës adekuate
keramikeje dhe mbushje me fugë-masë të
hapësirave mes pllakave.

m2

831.60

12.00

Vendosja e pllakave keramike në muret e
hapësirave të kuzhinës me ngjitës adekuate
m2
198.00
12.00
keramikeje dhe mbushje me fugë-masë të
hapësirave mes pllakave.
GJITHSEJTË Punët e sanitarisë
Punët e dyshemesë finale / parketarisë
çmimi
Përshkrimi i pozicionit
njësia
sasia
njësi
Vendosja e parketit prej ahut të kategorisë
së parë me sistem me ngjitje, gërryerja dhe
m2
1,221.00
15.00
lyerja e tij me llak adekuat në shtresë finale.
GJITHSEJTË Punët e dyshemesë finale / parketarisë
Punët zejtare
çmimi
Përshkrimi i pozicionit
njësia
sasia
njësi

9,979.20

2,376.00
26,555.76
Pozicioni gjithsejtë
18,315.00
18,315.00
Pozicioni gjithsejtë

9.1

Punimi i parapeteve të ballkoneve të objektit
me llamarinë të plastifikuar të trashësisë
2mm. Gjerësia, thyerja dhe gjatësia e
elementëve të bëhet si mbas specifikacionit
të detajuar me projektin kryesor

m1

47.52

10.00

475.20

9.2

Punimi i kurorës finale të objektit me
llamarinë të plastifikuar të trashësisë 2mm.
Gjerësia, thyerja dhe gjatësia e elementëve
të bëhet simbas specifikacionit të detajuar
me projektin kryesor

m2

20.79

25.00

519.75

9.3

Punimi i parmakëve të ballkoneve me
element metalik. Trashësia e murit të
elementëve metalik 4 mm. Elementët
saldohen për pjesët e ankeruara metalike
nëpër ballkone. Në pozicion përfshihet edhe
ngjyrosja me ngjyrë adekuate për metal
rezistente ndaj agjentëve atmosferik.

m1

19.80

100.00

1,980.00

9.4

Punimi i parmakëve metalik të shkallëve të
brendshme . Trashësia e murit të
elementëve metalik 4 mm. Elementët
saldohen për pjesët e ankeruara metalike
nëpër ballkone. Në pozicion përfshihet edhe
ngjyrosja me ngjyrë adekuat për metal
rezistente ndaj agjentëve atmosferik.

m1

31.68

100.00

3,168.00

9

GJITHSEJTË Punët zejtare

6,142.95
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10
nr.

Punët e dyer-dritareve
Përshkrimi i pozicionit

sasia

çmimi
njësi

Pozicioni gjithsejtë

copë

1.00

2,000.00

2,000.00

copë

1.00

150.00

150.00

copë

14.00

100.00

1,400.00

20.00

250.00

5,000.00

15.00
20.00
50.00

100.00
120.00
130.00

1,500.00
2,400.00
6,500.00

njësia
Bodrumi

10.1

10.2

10.3

10.11

10.12

Punimi dhe montimi i dyerëve të garazhit
prej panelit metalik duke përfshirë edhe
sistemin e hapjes automatike. Dim. 684x220
Punimi dhe montimi i i derës së kafazit të
shkallëve me shtresë të dyfishtë panele
druror të fiksuar mbi kornizë metalike
perimetra le si dhe të kryqëzuar. Dim.
100x210
Punimi dhe montimi i dyerve të utiliteve me
shtresë të dyfishtë panele druror të fiksuar
mbi kornizë metalike perimetrale si dhe të
kryqëzuar.

Katet e banimit
Punimi dhe montimi i i dyerve të hyrjes
nëpër apartamente me shtresë të dyfishtë
panele drunor të fiksuar mbi kornizë
copë
metalike perimetrale si dhe të kryqëzuar.
Dim. 100x210
Punimi dhe montimi i i dyerve nëpër
apartamente me shtresë të dyfishtë panele
drunor të fiksuar mbi kornizë metalike
perimetrale si dhe të kryqëzuar.
dim.70x210
copë
dim.80x210
copë
dim.90x210
copë
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10.13

10.14

Punimi i dritareve prej materialit PVC me veti
termike, me 3 shtresa qelqi të trashësisë
4mm duke formuar dy hapësira të
brendshme vakumore. Në pozicion janë
përfshirë edhe të gjitha pjesët përcjellëse
për hapje dhe mbyllje komfor skemave të
projektit kryesor
dim.180x140
dim.200x245
dim.80x80
dim.180x220
dim.270x220

copë
copë
copë
copë
copë

20.00
5.00
10.00
15.00
20.00

350.00
200.00
150.00
400.00
550.00

7,000.00
1,000.00
1,500.00
6,000.00
11,000.00

10

GJITHSEJTË Punët e dyer-dritareve

69,503.20

1

GJITHSEJTË Punët paraprake

1,567.80

2

GJITHSEJTË Punët e dheut

9,477.00

3

GJITHSEJTË Punët e betonimit

4

GJITHSEJTË Punët e hidroizolimit

2,541.00

5

GJITHSEJTË Punët e muratimit

20,697.60

6

GJITHSEJTË Punët e lyerjes dhe fasadimit

122,128.05

7

GJITHSEJTË Punët e sanitarisë

26,555.76

8

GJITHSEJTË Punët e dyshemesë finale / parketarisë

18,315.00

9

GJITHSEJTË Punët zejtare

6,142.95

10

GJITHSEJTË Punët e dyer-dritareve

69,503.20

A

GJITHSEJTË ARKITEKTURA, Ndërtesa A5

171,252.40

448,180.76

4. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
4.1. Metodologjia
Ky hulumtim shqyrton formen e organizimit të planit dinamik të punës, në kuadër të cilit kamë
përfshire analizë dhe krahasim e të dhënave dhe burimeve që nevojiten për përpilimin e tijë.
Metoda e përdorur për këtë punim diplome është metoda hulumtuese-krahasuese, në kuadër
të së cilës kam përfshirë analizën e përmbajtjes. Për të dhënat jam orientuar në burime sa më
kredibile, si libra dhe punime shkencore.
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4.2. Qëllimi
Pengesë në realizimin e një projekti nuk janë vetëm problemet juridike, mjedisore dhe
projektuese. Në proceset ndërtimore ose teknologjike një rëndësi e veçantë u kushtohet
problemeve logjistike, organizativ edhe menaxhuese.
Për realizimin e suksesshëm të projektit të ndërtimit është e domosdoshme që plani dinamik të
kalkulohet saktë, duke i përfshire të gjitha asetet në posedim. Duhet të zbatohet lloji i duhur i planit
dinamik në varësi të llojit dhe madhësisë së objektit. Në mënyrë që këto plane të kenë kuptimin e
tyre të plotë ato duhet mbikëqyren dhe përditësohen çdo herë. Ky punim paraqet rezultatet e një
hulumtimi në shumë literatura gjë që më ka shtyrë të bëjë krahasime dhe konkluza mes metodave
për organizim të planeve dinamike të punës. Dëshira për të vazhduar karrierën time ne fushën e
organizimit të punës ka qenë njëra nga arsyet e këtij hulumtimi, andaj studimin nga lloje të
ndryshme literaturash e kam konsideruar si përmirësim mbi njohuritë e mija në këtë fushë.

5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1. Organizimi i Punishtes ( PDF)
5.2. Diagrami i Gantt-it ( PDF)
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6. KONKLUZIONE

Përgjatë analizave të formës së organizimit të punimeve në vendin tonë kam ardhur në përfundim
se planet dinamike trajtohen në forma të përgjithësuara duke mos u kushtuar rëndësi të veçantë
detajeve. Vonesat, keqkuptimet, ndërthurjet merren si të mirëqena.

Gjitha këto dukuri

të

përmbledhura së bashku rezultojnë me vonesa të dorëzimit të objektit, kosto më të lartë të fuqisë
punëtore dhe rrezik i sigurisë ne punë. Nga shqyrtimi i literaturave të ndryshme gjatë përgatitjes
së kësaj teme diplome dhe përvojës time kamë arritur të kuptoj se qasja në planet dinamike është
shumë më e thjeshtë dhe më e lehtë kur trajtohet si e veçantë për faza të ndryshme të ndërtimit.
Duke pas parasysh se gantogrami paraqet vijueshmërinë e punimeve te të gjithë pozicioneve në
funksion të kohës në baza ditore dhe duke e shqyrtuar se ndërtimet komplekse me karakter banimi
46

ose shfrytëzimi afarist gjen erojnë numër të madhe të aktiviteteve. Shumë më e rrugës është që
plani dinamik i punëve të vrazhda dhe punëve finale të punohet ndaras. Aktivitetet qe ndodhin ne
te njëjtën kohë te cilat i përkasin ndërtimit të vrazhdë dhe ati final mundë te menaxhohen fare lehtë
nga menaxheri i projektit duke ditur faktin se në shumicën e rasteve punët e ndërtimit të vrazhde
përfundojnë shumë më herët se punët e ndërtimit final. Duke ditur detyrat dhe përgjegjësitë mes
punë kryesve dhe personave menaxhues të punimeve siç janë arkitektet dhe inxhinieret, ku
përgjegjësia do te bie mbi personat qe kane thirrjen-shkollimin adekuat për realizimin e detyrave
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